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ABSTRAKT
Punimi përfshin përkufizimin duke i dhënë një kuptim të plotë termit lidhur me “Rolin e Menaxhimit
në Zhvillimin e Bizneseve të Vogla dhe te Mesme në Republikën e Kosovës”. Ky punim paraqet në
mënyrë sa më të detajuar koncepte kyqe lidhur me llojet kryesore të Menaxhimit, karakteristikat e
tijë, rëndësinë e tijë, fuqinë që ka menaxhimi ne bizneset në Kosovë si një mjet funksionimi dhe
rritjeje e tyre. Për studimin është përdorur edhe pyetje kërkimore që fokusohet në qëndrimet e
bizneseve pjesëmarrese në tregun e Kosovës lidhur me menaxhimin dhe rolin e tijë. Menaxhimi ka
rëndësi për çdo biznes dhe sipërmarrje te organizuar per funksionim dhe fuqizim të brendshëm
poashtu dhe te jashtëm perfshirë shtetin e Kosovës, i cili është duke kaluar në një tranzicion ekonomik
dhe politik, ku vihet në shprehje hapja e biznese të vogla dhe të mesme në republikën tonë me procesin
e zhvillmit. Në ekonomi gjërat shkojnë zinxhir, prandaj kur udhëheqja shtetërore krijon një mjedis
për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik andaj mundësia që investitorët, dhe donatorët të bëhen pjesë
e zhvillimeve do të jenë shumë më të mëdha dhe mundësia e rritjes ekonomike gjithashtu me rolin e
menaxhimit. Bizneset e vogla dhe te mesme perbejne nje pjese te madhe te tregut llojeve te bizneseve
ne Kosovë prandaj zhvillimi i duhur I tyre është mëse jetik, menyra më e mirë e zhvillimit të tyre
perben zhvillimin e menaxhimit dhe implementimit te tijë në këto biznese.

Fjalët kyçe: Roli i menaxhimit, Organizmi, Procesi Zhvillimor
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1.HYRJE
Shoqëria jonë nuk do të ekzistonte ashtu sikurse e njohim sot dhe as do zhvillohej me këto
parametra në praninë e manaxherëve, të cilët drejtojnë organizatat e saj. Kështu theksonte
P.Drucker, për të cilin manaxhimi efektiv është ndoshta burimi kryesor i vendeve të
zhvilluara dhe burimi më i domosdoshëm për zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Sot mundësitë
potenciale për progres janë të lidhura ngushtë, vecanërisht në cilësinë e menaxhimit.
Të gjitha organizatat të vogla apo të mëdha, private apo publike të orientuara nga fitimi ose
jo, e pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kanë një gjë të përbashkët: nevojën
për tu menaxhuar. Secila prej tyre për arritjen e qëllimit final angazhon një sërë burimesh
njerëzore, material dhe financiare.
Janë pikërisht menaxherët ata që procesin e punës e bashkojnë dhe koordinojnë këto burime
të rralla për arritjen e objektivave organizative, që pranojnë riskun e marrin vendime në një
mjedis dinamik ku ndërthuren e influencojnë një gamë e gjërë faktorësh ekonomik, social e
teknik. Janë ata që veprojnë si novator për prezentimin dhe futjen e produkteve apo
shërbimeve të reja, të teknologjisë moderne e konkurruese, për përsosjen apo përdorimin e
formave moderne të organizimit që kërkon koha, për përballimin me efektivitet të luftës së
konkurrencës e për të qenë të sukseshëm në treg.
Menaxheret janë burimi kryesorë, më i kushtueshmi dhe më i rëndësishmi për çdo organizatë.
Praktika ka vërtetuar se në mjaft raste në suksesin apo dështimin e biznesit faktori vendimtar
ka qenë aftësia apo paaftësia e ekipit manaxherial.
Në studimet e tij shkencore për natyrën e punës menaxheriale, H.Mintzberg ka theksuar se
një organizate ka nevojë për menaxher :
Për tu siguruar që organizata realizon qëllimin bazë të saj dhe prodhimin eficent të
produkteve dhe shërbimeve, për të projektuar dhe ruajtur stabilitetin e operacioneve të
organizatës,
Për të hartuar strategjinë dhe për të adaptuar organizatën në një mënyrë të kontrolluar
kundrejt ndryshimeve të mjedisit,
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Si një autoritet zyrtar që menaxhon sistemin organizativ.
Menaxhimi si shkencë është relativisht e re, ajo ka marrë zhvillim sidomos në shekullin e
XX-të, por aktualisht, kur organizatat e biznesit veprojnë në kushtet e një konkurrence të
fortë, të brendshme dhe ndërkombëtare, të ndryshimeve të shpejta cilësore teknologjike e kur
rreziku i dështimit i ndjek ato hap pas hapi, roli dhe rëndësia e menaxhimit është rritur mjaft.
Është rritur dukshëm kërkesa për menaxherë të aftë si dhe preokupimi dhe invesitmet e
firmave për përgatitjen e ekipeve menaxheriale. Nga ana tjetër, sot janë me dhjetra dhe qindra
shkolla dhe universitetet kudo në botë që ofrojnë diploma e kurse specializimi në këtë fushë.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURȄS
2.1 Roli I biznesit të vogël në ekonomi
Ata të cilët dëgjojnë fjalën biznes dhe menjëherë mendojnë për korporatat gjigande të tilla
si: COCA-COLA, IBM, SONY, TOYOTA, etj që janë simbole të botës së industrializuar, të
shoqërisë moderne, të ekonomisë së zhvilluar të një vendi, nuk vënë re një komponent të
botës së biznesit sot: Biznesin e vogël. Biznesi i vogël është shtylla kurizore e ekonomisë
kombëtare. Ai është baza e sistemit ekonomik të ndërmarrjes së lirë. Për shumë njërez
zotërimi i një biznesi të vogël, për shkak të pavarësisë së madhe dhe të ardhurave financiare
që sjell, është tepër joshës. Madje vazhdon të jetë ëndërr jetësore për shumë individ të kenë
në zotërim një biznes personal. Megjithatë, shumë njerëz ngurojnë të vënë në jetë këtë ëndërr
për shkak të mendimit se nuk kanë arsimin, përvojën dhe paratë e duhura ose thjesht trëmben
se mund të dështojnë. Disa të tjerë nuk familjarizohen dotë me idenë se mund ta ndryshojnë
jetët e tyre që u përkasin njerëzve që mund të kenë një biznes të vetin. Mirëpo për disa, për
shkak se i kanë nxjerrë nga puna dhe nuk gjejnë dot mënyra të tjera për të fituar para që të
mbijetojnë, futja në një biznes vetjak është një nevojë ekonomike. Por pavarësisht se cila
është arsyeja, zotërimi i një biznesi vetjak ndoshta përbën një nga gjërat më sfiduese, më
gëzimplotë, më impenjuese dhe më shpërblyese. Megjithatë duke filluar rishtas një biznes,
përpara dalin vështirësi dhe rreziqe reale.
Vitete fundit ka patur një gjallërim të madh të Biznesit të Vogël drejt botës së zhvilluar.
Madje në Evropën Lindore dhe në Rusi, aftësi të tilla janë vlerësuar shumë. Në shumicën e
ekonomive të zhvilluar 6-15 % e popullsisë që punon janë burra dhe gra të bizneseve të vogla.
Psh. Në Mbretrinë e bashkuar nga 27 milionë njërez që punojnë, rreth 3.4 milionë punojnë
në biznese të vogla. Më shumë se gjysma e gjithë njerëzve që janë të punësuar në tregti dhe
në Mbretërinë e Bashkuar punojnë në biznesin e vogël.
Në Itali 90 % e gjithë firmave industriale janë biznese të vogla që absorbojnë 84 % të
punësimit total. Në Danimarkë, 92 % e gjithë firmave të manifakturimit janë biznese të vogla
që punësojnë 43 % të forces së punës. Në Shqipëri ushtrojnë aktivitetin në kushtet e
ekonomisë së tregut rreth 60.000 subjekte private, të cilat kanë punësuar 241.000 persona.
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Është përgjithësisht e njohur që pas kolapsit të ekonomive të centralizuara, sektori privat u
shfaq me një shpejtësi imresionuese në të gjitha ekonomitë e tranzicionit dhe numri i
bizneseve të vogla po rritet nga dita në ditë. Gjithashu është i njohur fakti që rritja e aktivitetit
sipërmarrës është e orientuar më shumë drejt tregtisë sesa industrisë. Ndërsa tregjet e
brendshme në vendet e tranzicionit bëhen më të liberalizuara, qytetarët janë të etur për mallrat
perëndimore të konsumit.
Zhvillimi i Biznesit të Vogël është elementi esencial i zhvillimit ekonomik. Rëndësia
strategjike e Biznesit të Vogël është e njohur në mbarë botën për arsyet e mëposhtme:
1. Biznesi i Vogël po kontribon në rritjen e punësimit në një shkallë më të lartë se Biznesi i
Madh.
2. Biznesi i Vogël është shtylla kurrizore e ekonomisë së tregut dhe për ekonomitë e
tranzicionit në një periudhë afatgjate ajo mund të sigurojë pjesën më të madhe të punësimit.
3. Biznesi i Vogël prodhon kryesisht për tregun e brendshëm, duke shfrytëzuar kryesisht
burimet kombëtare.
4.Zhvendosja nga ndërmarrjet e mëdha ish-shtetërore në ndërmarrjet më të vogla dhe firma
private do të rrisin numrin e pronarëve, që përfaqson një grup njerëzish me një angazhim dhe
përgjegjësi më të madhe se në ish-ekonomitë e centralizuara të planifikuara.
5. Numri i rritur i Bizneseve të Vogla do të sjellë më fleksibilitet për shoqërinë dhe
ekonominë si dhe mund të lehëtsoj novacionin teknologjik dhe të siguroj oportunitete
signifikante për idetë e reja dhe për aftësitë për t’u zbatuar.
6. Biznesi i Vogël përdoret dhe zhvillon kryesisht teknologjitë dhe aftësitë e brendshme.
7. Zhvillimi i Biznesit të vogël është faktor kyq për zhvillimin rajonal të vendit.
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2.1.1 Avantazhet dhe disavantazhet e zotërimit të biznesit të vogël
Biznesi i vogël ofron shumë mundësi ekzistuese. Nuk ka diskutim që biznesi i vogël të
vazhdojë të luajë një rol vital në ekonominë tonë. Por, që të rritën më shumë shanse për
sukses, nevojitet të mbahen parasysh me kujdes avantazhet dhe disavantazhet e biznesit të
vogël.
-Avantazhet
Së pari Sipërmarrsi i biznesit të vogël nuk ka detyrim dhe nuk është përgjegjës tek ndonjë
tjeter. Pothuajse qdo vendim është i mundshëm për sa kohë ka para. Së dyti shpërblimet e
mundshme janë të mëdha. Pak drejtues nga firmat e mëdha janë bërë shumë të pasur. Shumë
prej fitimeve të kompanive ndahen midis aksionerëve. Në kontrast, pronarët e bizneseve të
vogla pasurohen prej fitimeve të firmës së tyre. Së treti, bizneset e vogla raportojnë pjesën
më të madhe të produkteve dhe shërbimeve të reja të pregaditura për tregun qdo vit. Studime
të shumta kanë treguar se pjesa më e madhe e shpikjeve ka ardhur nga bizneset e vogla ose
nga individë se sa nga bizneset e mëdha. Zhvillimi i suksesshëm i biznesit të vogël është bazë
për kalimin në një biznes të madh. Së katërti, varësia e biznesit të madh në biznesin e vogël.
Ekonomia varet në biznesin e vogël më shumë se shpikja dhe inovacioni. Bizneset e vogla
punësojnë dhjetra milionë njerëz. Ato gjithashtu shesin shumicën e produkteve të bëra nga
manifakturuesit e mëdhenj tek konsumatorët. Përveq kësaj, ato i pajisin bizneset e mëdha me
pjesën më të madhe të shërbimeve, pajisjeve dhe lëndeve të para që ata kanë nevojë. Së pesti,
krijimi i punëve të reja. Bizneset e vogla janë krijuesit më të mëdhenj të punëve të reja. Numri
në rritje i bizneseve të vogla bën të mundur angazhimin në punë të miliona njerëzve. Ky
numër vjen duke u rritur nga viti në vit për vetë faktin se qdo vit rritet numri i bizneseve të
vogla të reja që lindin apo i bizneseve ekzistuese që zgjerohen.
-Disavantazhet
Rezultati financiar dhe novacioni, ndjeshmëria dhe krijimi i punëve janë ana e shëndritshme
e panoramas së biznesit të vogël. Në kontrast, ana e errët reflekton probleme unike për
biznesin e vogël. Biznesi i vogël ka një normë të lartë dështimi. Shumë biznese të vogla
dështojnë qdo vit sepse ato nuk janë në gjendje të paguajnë kreditë e tyre. Dështimet e
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biznesit ndodhin shumë më shpesh kur ekonomia është në gjendje të vështirë. Gjithashtu,
bizneset e reja është shumë më e mundshme për të dështuar se sa bizneset më të vjetra. Prej
bizneseve që dështojnë qdo vit, përafërsisht 52 % janë më pak se 5 vjeqare. Në kontrast, më
pak se 25 % e gjithë dështimeve të biznesit përfshijnë firmat që kanë qenë duke vepruar për
më shumë se dhjetë vite. Në momentin e fillimit biznesi i vogël kërkon që të merren vendime
të ndryshme. Sipërmarrësi duhet të ekzaminoj lidhjen midis riskut dhe fitimit. Risku i
dështimit të biznesit është i madh dhe dështimet e biznesit të vogël shpesh rezultojnë në
falimentimin personal për pronarët. Kjo është e vërtetë për bizneset e vogla të organizuara
mbi bazën e pasurive personale sepse pronarët pothuajse gjithmon kanë kërkuar të garantojnë
huat bankare të kompanisë së tyre me burimet personale. Nga ana tjetër, pagesa është e
madhe.

2.1.2 Shkaqet e dështimit të biznesit të vogël
Ekspertë të ndryshëm të biznesit thonë se ka disa arsye që të qojnë në vdekjen e biznesit. Për
të siguruar informacionin mbi tendencat e nisjes dhe dështimeve të biznesit të vogël në
Shqipëri janë vëzhguar një numër i madh biznesesh të vogla në të gjith vendin si dhe është
shfrytëzuar një vëzhgim mbi 9 milion biznese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy
studijues të njohur në fushën e biznesit, Dun dhe Broadstreet, kanë zbuluar që bizneset
dështojnë qdo vit për arsye shumë të ngjajshme. Ndër shkaqet kryesore të dështimit të
biznesit janë:
Inkopetenca - paaftësia për të drejtuar një biznes psikologjikisht, moralisht ose
intelektualisht.
Mungesa e eksperiencës menaxheriale – kur ka pak eksperience për të menaxhuar punonjësit
dhe burimet e tjera përpara futjes në biznes.
Eksperienca e pabalancuar – mungesa e njohurive të pamjaftushme në fushën e marketingut,
finances, prodhimit dhe blerjes.
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Konkurrenca e ashpër – pamundësia për të përballuar konkurrentët, të cilët janë të
pamëshirshëm për të nxjerrë nga loja e tregut.
Mungesa e eksperiences në linjë – pa ndonjë eksperiencë në produktin ose shërbimin përpara
futjes në biznes.
Braktisja – vëmendje tepër e vogël për biznesin, për shkak të zakoneve të këqija, shëndetit të
dobët ose vështirësive bashkëshortore.
Mashtrimi – pra biznesi ka një emër çorientues, pasqyra financiare fallco etj.
Shkaqe madhore – zjarr, përmbytje, vjedhje, mashtrim të punonjësve ose grevat e tyre.
Rregullat e shumta qeveritare – të cilat shpeshherë janë të pa përballueshme nga bizneset e
vogla.
Shpesh në biznesin e vogël angazhohen gjithë pjestarët e familjes, duke sakrifikuar edhe
pushimet.
Shpesh shkaqet e dështimit të biznesit identifikohen me menaxhimin e keq. Por lehtësia e
hyrjes në biznes është shkaku kryesorë ndërsa menaxhimi i keq është thjesht efekti, ndikimi.
Deri më sot njihet një normë dështimi përafërsisht 14-16 % në firmat e vogla dhe të mesme.
2.2 Zhvillimi historik i menaxhmentit
Lindja e shkollave të menaxhmentit
Ndërtimi i piramidave të faraonëve egjiptian apo qeverisja e perandorive gjigande të Romës
e Babilonisë nuk mund të konceptohen pa një përdorim efektiv të parimeve dhe teknikave të
manaxhimit.
Dokumenetet e vjetra të zbuluara në vendet ku kanë ekzistuar qytet – shtetet antike tregojnë
se ndonëse menaxhimi si diciplinë shkencore ka një jetë gati 100 vjeçare, shembuj praktikë
të përdorimit të tij kanë një histori mijvjeçare. Kështu, në vitet 3000 – 1000 p.e. sonë
egjiptianët ndërtojn piramidat duke përdorur parimet e menaxhimit, babilonasit dhe kinezët
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në kufijtë kohore të viteve 2700 – 500 p.e. sonë përdoren elemente të menaxhimit në
qeverisjen e vendit. Shembuj nga antikiteti vazhdojnë në mënyrë konsistente deri në vitin
900 të erës sonë, kur Alfarabi diskutonte për lidershipin e më tej, venecianët e përdorën
menaxhimin në tregtinë e tyre detare.
Megjithëse përvoja praktike e menaxhimit është e gjatë, si shkencë ai paraqiste pak interes
dhe njohu zhvillim vetëm gjatë shekullit XX. Në fundin e viteve 1800 dominues në ekonomi
ishin bizneset e vogla. Kjo situatë, me kalimin e viteve, filloi të ndryshonte dhe detyrat e tyre
po i merrnin përsipër tipe të ndryshme ndërmarrjesh të specializuara. Ndërkohë teknologjia
avanconte me ritme të shpejta. U shpik anija dhe lokomotiva me avull, elektriciteti e telegrafi,
dhe u përhapen gjerësisht hekurudhat. Nga ana tjetër, ekspansioni ekonomik dhe specializimi
i bizneseve rriti dukshëm numrin e firmave të biznesit në ekonomi.
Ekzistenca e bizneseve të mëdha shtroi problemin e rritjes së eficencës dhe efektivitetit për
rritjen e fitimeve, e për rrjedhojë kërkoi dhe rriti klasën e menaxherëve, të cilët nuk kishin
lidhje pronësore me biznesin.
Ishte koha e Revolucionit Industrial, gjatë së cilit u shfaqën fabrikat, të cilat duke u bashkuar
në një vend një numër të konsiderueshëm punetorësh, krijuan kushte për një prodhim masiv
të mallrave. Metodat e reja të prodhimit shtruan para menaxherëve probleme te cilat kerkonin
zgjidhje të pranueshme për epokën e re.
Të parët që u ndeshen me këto çështje që nxori epoka e Revolucionit Industrial ishin dy
teoricienët britanike: R. Owen dhe Ch. Babbage:
R.Owen (1771 –1858),
Një biznesmen i suksesshëm ishte industrialist që zotëronte një fabrikë pambuku. Ai cilësohet
si një reformator social. Owen përmirësoi kushtet e punës në fabrikën e tij, reduktoi orët e
punës etj. Ai u quajt radikal sepse u përpoq për vendosjen e një ligji për moshën minimale të
puntorëvetë mitur, gjë që e aplikoi në fabrikën e tij. Owen nuk mundi ti transmetonte në
mbarë shoqërinë, por sidoqoftë puna e tij ishte pararendëse e një sërë ndryshimesh të
mëvonshme.
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Ch.Babbage (1792 – 1871),
Profesor matematike në Universitetin e Kembrixhit, shpiku të parën kalkulatricë mekanike
dhe formuloi konceptet bazë të kompjuterit. Gjatë kësaj kohe ai filloi të interesohej edhe për
menaxhimin ku nënvizoi rëndësinë e eficencës dhe të njeriut në vendin e punës. Një
menaxher theksonte se ai duhet të studiojë operacionet e punës me qëllim që të gjejnë rrugët
e duhura për përsosjen e eficencës.
Kështu, gjatë kësaj periudhe u krijuan kushte për një trajtim më sistematik të menaxhimit.
Shkenctarë të ndryshëm u përqëndruan në aspekte të ndryshme të fenomeneve komplekse
manaxheriale. Këto përpjekje të tyre u kristalizuan në krijimin e tri shkollave të menaxhimit:
shkolla klasike, shkolla e sjelljes dhe shkolla kuantitative (sasiore). Kohët e fundit kemi
daljen edhe të teorive moderne të menaxhimit.
2.2.1 Shkolla klasike
Kjo shkollë menaxhimi u shfaq që në fillim të shekullit XX duke u përqendruar në dy drejtime
kryesore: Në menaxhimin shkencorë, i cili ka si objekt të tij punën e individit dhe në
menaxhimin administrativ, i cili përqendrohet në organizatën si një e tërë.
2.3 Kuptimi dhe definimi i menaxhmenti
Fjala menaxhment rrjedh nga fjala angleze “to manage”. Në disa gjuhë, siq janë p.sh.
franceze, suedeze, shqipe, serbokroate etj. Nuk ka kuptim adekuat unik, i cili në tërësi do t’i
përgjigjej kuptimit të fjalës “manage”. Në të shumën e rasteve në këtë kontekst përdoren
termat “qeverisje”, “udhëheqje”, “drejtim” e të ngjashme.
Folësit e këtyre vendeve për këtë shprehje e huazojnë fjalën e huaj “menaxhment”.
Në gjuhën spanjolle termi i ngjashëm me këtë quhet “menjer”, që do të thotë të shkon për
dore, të drejton, qeverisë etj.
Menaxhmenti në kuptimin e përgjithshëm të fjalës ka këto sinonime: vendosje, rregullim,
planifikim, kontrollim, organizim, drejtim, arritje e qellimeve, realizim, si dhe dominim,
manipulim, pësim, mashtrim etj.
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Në qoftëse i analizojmë të gjitha këto sinonime vijmë në përfundim se këto përfshijnë:
rregullimin, planifikimin, kontrollin, organizimin, drejtimin, apo realizimin. Këto të gjitha
kanë kuptimin e procesit njëkahësh, menaxheri iu thotë të puësuarve “inferiorë” qka duhet
punuar. Menaxheri përcakton qka duhet të punohet, ndërsa ata “nën” janë mjete për të
realizuar qëllimin e caktuar.
Menaxherin e quajnë shpesh edhe “shef”, ndërsa ndihmësin e tij “dorë të djatht”, sepse dora
e djathtë punon saktë atë qka thotë koka. Menaxherët quhen edhe supervizorë apo
mbikëqyrës, për arsye se prosupozohet që supervizorët kanë pikëpamje superiore në situata
të caktuara.
Autorë të shumtë kanë dhënë definicione për menaxhmentin :
a) Qeverisja e ka kuptimin e parashikimit, planifikimit, komandimit, koordinimit dhe kontrollit
(Fayol, 1987, f.72).
b) Menaxhmenti paraqet procesin përmes të cilit grupi i zgjedhur i njerzëve i drejton dhe i
orienton të gjithë të punësuarit në kompani – sipas detyrës së përbashkët për qëllim të
përbashkët Fayol (1987, f.26).
c) Menaxhmenti paraqet procesin e orientimit të vetëdijshëm të aktiviteteve njërzore kah
realizimi i qëllimit – qëllimeve të caktuara, përkatësisht tërësin e ndërlidhur të pesë
funksioneve: planifikimit, organizimit, kuadrit, udhëheqjes dhe kontrollit Ramosaj (2005,
f.53).
Menaxhmenti është proces i formimit dhe i mbajtjes së rrethinës në të cilën individët, duke
punuar së bashku, realizojnë qëllimet më parë të përcaktuara.
Siҫ shihet kuptimi i menaxhmentit përfshin:
a) Funksionet menaxherike të planifikuara, organizimit, kuadrit,udhëheqjes dhe kontrollit.
b) Menaxhmenti është aktivitet relativisht universal, i cili mund të implementohet në çfardo lloj
organizate.
c) Përfshin punët dhe aktivitetet e menaxherëve në të gjitha nivelet organizative.
d) Qëllimi i të gjithë menaxherëve është relativisht i njejtë – krijimi i tepricës
e) Menaxhmenti përfshin të gjitha nivelet e suksesit – prodhueshmërinë,
efektivitetin dhe efikasitetin.
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Duke u mbështetur në këto definicione mund të nxjerrim konkludimin se
esenca e menaxhmentit si proces qëndron në fazat e tij: planifikimin,
organizimin, kuadrin, udhëheqjen dhe kontrollin.
Gjatë definimit të menaxhmentit shpesh në literaturë autorë të ndryshëm këtë
proces e ndërlidhin me qeverisjen, udhëheqjen dhe drejtimin, duke shkaktuar
kështu paqartësi. Megjithatë ekziston dallimi midis këtyre koncepteve.
Qeverisja është procesi i planifikimit, organizimit, motivimit dhe kontrollit në
drejtim të arritjes së qëllimeve të caktuara të kompanisë.
Udhëheqja është orientimi i sjelljes së individëve dhe grupit kah qëllimet e
definuara të kompanisë.
Drejtimi është aktiviteti i dërgimit apo udhëzimit të puëtorëve në detyrë
konkrete.
Siҫ shihet, udhëheqja është proces më i ngushtë se sa qeverisja, përkatësisht
ajo mund të jetë si pjesë e procesit të qeverisjes – fazë e tij e tretë që njihet si
motivim. Ndërsa drejtimi është aktivitet dhe më i ngushtë, sepse kuptimi i tij
paraqet pjesë të udhëheqjes – vetëm atë aktivitet që ka të bëjë me besimin apo
udhëzimin e punëtorit në detyrën konkrete.
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Figure 1. Procesi i menaxhmentit
(Ramosaj, B 2005, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)
2.3.1 Menaxhmenti si shkencë apo art

Për të njohur menaxhmentin si proces apo fushë të caktuar padyshim është e nevojshme
njohja e vendit që zë në tërësinë e shkencës.
Të bëjmë një diskrecion midis asaj që njihet dhe përputhet me shkencën dhe asaj që gjendet
jashtë saj. Të gjitha fushat në të cilat mund të vrojtojmë, të eksperimentojmë dhe të
parashikojmë me siguri relativisht të madhe se qka do të ndodhë me ndonjë fenomen në
ndonjë situatë posedojnë karakteristikat e shkencës. Ato fusha ku jemi pak të sigurt se
vrojtimi ynë është i saktë, me vështirsi mund të realizojmë eksperimente dhe të parashikojmë
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me pasiguri–fusha e artit, si dhe marrja me to kërkon kreativitet të lartë, individualitet dhe
gjykim personal.
Shikuar nga ky aspekt i kësaj ngjarje, të fushave të shkencës dhe të artit, padyshim është
mjaft vështirë të gjendet fusha adekuate e menaxhmentit si proces apo lëmë i pavarur.
Menaxhmenti përmban elemente të shkencës dhe të artit.
Pjesa “artistike” e menaxhmentit qendron në gjykimet, kreativitetin, përvojën dhe në
individualitetin që e karakterizojnë stilin menaxherik të udhëheqjes të një menaxheri.
Pjesa “shkencore” përbën njohuritë që menaxheri i ka, përkatësisht parimet themelore të
menaxhmentit të arritura qoftë nga përvojat qoftë nga eksperimentet.
Pjesa “artistike” e menaxhmentit vështirë mësohet, për ndryshim nga pjesa “shkencore” e
cila mund të mësohet nga fondi i njohur i diturive nga kjo fushë.

2.3.2 Menaxhmenti si shkencë

Në qoftë se e pranojmë pohimin se shkenca është dije, atëherë karakteristikë themelore e
ҫfarëdo shkence është zhvillimi i njohurive duke zbatuar metoda shkencore. Andaj shkenca
përbëhet nga konceptet, teoritë dhe njohuritë e tjera të akumuluara dhe të zhvilluara nga
hipotezat, eksperimente dhe analizat. Qasja shkencore kërkon para së gjithash koncepte të
qarta të formuluara si të përgjithshme nga të veqantat.
Metodat shkencore nënkuptojnë përcaktimin e fakteve të vërteta me ndihmën e vrojtimit, që
pas klasifikimit dhe analizës së fakteve, njohësi kërkon raporte kauzale.
Teoria është grupzimi sistematik i koncepteve të numruara midis vete dhe parimeve të cilat
japin kornizat e ndonjë fushe të rëndësishme të shkencës dhe e lidhin atë me tërsinë. Teoria
është arkë në të cilën mund të akumulojn fakte.
Parimet në menaxhment janë të vërteta themelore, të cilat sigurojnë mardhëniet midis dy apo
më shumë tërsive variabile. Parimet mund të jenë deskriptive apo prediktive, por jo edhe
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prespektive. Kjo do të thotë se mund të pëshkruhet se në ҫfarë mardhëniesh është një variabël
me tjetrën – gjë që ndodh kur variablat veprojnë njëra me tjetrën.
2.4 Menaxhmenti
Termi “menaxhim” ka shume dimensione dhe perkufizime, të cilat varjojnë me shumë sesa
pershkrimi që u bëhet funksioneve të tij. Brech e percakton menaxhimin si “Një proces social
që ka pergjegjesi për planifikimin dhe rregullimin efektiv dhe ekonomik të operacioneve të
një organizate me qëllim që të arrihet një objektiv apo një detyrë e dhënë. Një përgjegjësi e
tillë përfshinë:
a) Vleresimin e gjendjës dhe marrjen e vendimeve për percaktimin e planeve,
për përdorimin e të dhenave për kontrollin e performancës dhe të nivelit të
progresit kundrejt planeve.
b) Udhëheqjen, integrimin, motivimin dhe mbikeqyrjen e personelit të
organizatës,i cili kryen operacionet e saj” Brech (1975, f.26)

Sipas P.Drucker-it, menaxhimi ka tri detyra kryesore :
a) Të realizojë qellimin dhe misionin specifik të organizatës.
b) Ta bëjë punën produktive dhe puntorinë ta arrijë atë.
c) Të menaxhojë impaktet dhe përgjegjesitë sociale P.Drucker (1977, f.127)
F.Luthanas dhe R.Hodgetts japin një perkufizim më të thjeshtë të menaxhimit: “Manaxhimi
është procesi i percaktimit të objektivave dhe e koordinimit të perpjekjeve të punonjesve për
ti arritur ato” Luthnas & Hodgetts (1992, f.37)

Sot në botë ka mjaft autorë dhe studiues të menaxhimit dhe secili prej tyre jep një definicion
të ndryshëm nga të tjerët. R.Heller një autorë i njohur në këtë fushë, pohon se çdo përpjekje
për të dhënë një përgjigjje përfundimtare për këtë qështje është e destinuar të mos ketë sukses.
Ai thekson se “çdo definicion i menaxhimit është i drejtë, sepse secili prej tyre plotëson diçka
në këtë fushë amorfe dhe në ndryshim” Heller (1972, f.54),” por, në vetvete,ato janë shumë
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të ngushta apo të paqarta për të dhënë një përkufizim adekuat të menaxhimit” Mullins (1999,
f.45).

Megjithatë, fakti që menaxherët përgjithësisht gjykohen jo nga përformanca e tyre, por nga
rezultati që arrijne varësit e tyre, ka bërë që shumë studiues të pranojnë qe “arritja e
rezultateve nëpërmjet njerëzve të tjerë është ndër definicionet më të përhapura ” të
menaxhimit. Heller (1972, f.22)
Në këtë konkluzion arrin edhe studiuesja e mirënjohur e menaxhimit, R.Steëart, kur në
përpjekjet e saj për të integruar definicionet e ndryshme të menaxhimit thekson se të
menaxhosh do të thotë “... të vendosësh se cfarë të bësh dhe pastaj të vesh njerëzit e tjerë për
ti bërë ...” Heller (1972, f.68)
Disa studiues dhe autorë bashkëkohorë e japin përkufizimin e pranuar gjerësisht të
menaxhimit në një formë më adekuate, duke mbetur në të njejtën kohë brenda thelbit të tij:
“Menaxhimi është procesi i arritjes së objektivave organizative duke punuar me dhe
nëpërmjet njerëzve dhe burimeve të tjera organizative ” Certo & Certo (2006, f.42)
Termi “menaxhim” në majft raste ekuivalentohet me termin “administrim”. Fjalorët i
trajtojnë këto dy koncepte si të përkëmbyeshme. Këto terma janë përdorur nga autorë të
ndryshëm në varësi të nevojave dhe qëllimeve të tyre. Historikisht, një nga arsyjet kryesore
të këtij konfuzioni është e lidhur me përkthimin e H.Fayol-it “Administration industrielle et
genereale” në versionin anglez, ku fjala administrim u zëvendësua me menaxhim.
2.4.1 Funksionet menaxheriale
Për aktivitetin menaxherial kanë shkruar mjaft autorë, por edhe këtu nuk ka ndonjë definicion
të funksioneve të menaxhimit të pranuar nga të gjithë. Megjithatë, Fayol (1916, f.34) dha
definicionin e mëposhtëm: “Të menaxhosh do të thotë të parashikosh dhe të planifikosh, të
organizosh, të komandosh, të koordinosh dhe të kontrollosh”, i cili mbetet i vlefshëm edhe
sot, dhe është adaptuar nga autorët e periudhave të më vonshme. Kështu, Brech (1975, f.186)
theksonte: “Menaxhimi.....konsistone në.....planifikimin, kontrollin, koordinimin dhe
motivimin“. Diferencat që vihen re tek ky autor apo edhe tek autorët e tjerë të mëvonshëm
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me përkufizimin e dhënë nga Fayol-i nuk tregojne për ndryshime thelbësore, por për gjëra
anësore apo që diktohen nga kushtet e reja ekonomiko – sociale. Tashmë nuk flitet më për
komandim sikurse pohonte Fayol-i, por për udheheqje dhe motivim të punonjësve. Brech,
gjithashtu, nuk e përdorte termin organizim por e nënkuptonte atë tek planifikimi dhe
koordinimi. Ka rëndësi të theksohet fakti se përgjithësisht autorët pranojnë se pavarësisht nga
tipi i firmës, për arritjen e objektivave të saj, të gjithë manaxherët kryejnë katër funksione
bazë: planifikim, organizim, udhëheqje dhe kontroll. Manaxherët, të cilët konsiderohen të
suksesshëm i realizojnë këto katër funksione më eficence dhe efektivitet. Këto funksione janë
të gjëra dhe përfshijnë detyra specifike të tilla si koordinimi, komunikimi, zgjedhja e stafit
etj. Secili prej funksioneve të përshkruara më lartë do të trajtohen gjerësisht në krerët e
ardhshëm. Në mënyrë të përmbledhur, karakteristikat dhe detyrat kryesore të çdo funksioni
janë: Planifikimi, organizimi, udhëheqja dhe kontrolli.
2.4.2 Planifikimi
Është funksioni bazë i menaxhimit, sepse të gjitha funksionet e tjera (organizimi, udhëheqja
dhe kontrolli) zbatojnë vendimet e marra në momentin e planifikimit. Gjatë procesit të
planifikimit përcaktohen objektivat e përgjithshme e specifike si dhe programet, politikat dhe
strategjitë që duhen ndjekur për arritjen e tyre. Planifikimi është faza e parë e procesit të
menaxhmentit dhe baza e të gjitha fazave të tjera të tij.
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Figure 2. Planifikimi si percaktim i gjendjës së re të sistemit
(Koleci, B, Reçica, F dhe Kurteshi, N 2008, Menaxhment, Prishtinë)

2.4.3 Organizimi
Mbasi janë planifikuar aktivitetet e domosdoshme për arritjen e objektivave, hapi i dytë është
gjetja e mënyrës më efektive për realizimin e tyre. Pra, nëpërmjet organizimit menaxherët
bëjnë ndarjen e detyrave ndërmjet grupeve të punonjësve, përcaktimin e menaxherit
përgjegjës për çdo grup, të autoritetit dhe të përgjegjësisë për çdo pozitë, përcaktojnë
diapazonin e menaxhimit, numrin e niveleve të hierarkisë dhe mënyrën më të përshtatshme
të departamentizimit etj. Ky funksion i rëndësishëm, zakonisht kryhet nga menaxherët e
nivelit të lartë. Qëllimi i organizimit qëndron në arritjen e mundësisë se të punësuarve për të
punuar në mënyrë më efikase si grup apo kolektivitet. Me qëllim që të japin kontribut më të
lartë, të punësuarit duhet medoemos të dinë ç’kërkohet nga ata të punojnë, kush qëndron mbi
ta dhe si janë punët e tyre të lidhura me punët e të tjerëve. Ndarja e punës së tërësishme në
segmente të veçanta (specializime) ashtu që të punësuarit mund të punojnë në mënyrë efikase
paraqet esencën e procesit të ndarjes së punës.
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Figure 3. Koncepti i ciklit të punës
(Koleci, B, Reçica, F dhe Kurteshi, N 2008, Menaxhment, Prishtinë)

2.4.4 Udhëheqja
Procesi i influencimit tek njerezit për të realizuar objektivat specifike si edhe njohja e
nevojave e motiveve të punonjësve janë dy nga momentet me të rëndesishme të detyrave
manaxheriale. Për të qenë efektiv në punën e tij menaxheri duhet të kuptoj sjelljen e individit
dhe të grupit, të njohë e të aplikoje me efikasitet teknikat e motivimit dhe stilet e lidershipit.
Lidershipi efektiv është thelbi i menaxhimit efektiv. Menaxheret e nivelit të mesem dhe të
nivelit mbikqyrës përfshihen më shumë në procesin e udheheqjes, motivimit sesa menaxherët
e nivelit të lartë.

2.4.5 Kontrolli
Gjatë funksionit të kontrollit menaxherët në mënyrë sistematike bëjnë krahasimin e
performancës së organizatës me objektivat e planifikuara, dhe në qoftë se konstatohen
devijime, ndërmerren veprimet e duhura korrektuese, të cilat mund të kërkojnë aranzhim të
planëve, riorganizime të tjera, kualifikim të stafit apo zëvendesime të pjesshme të tij,
përmirësim të cilësisë së lëndës së parë të materialëve etj. Kontrolli është funksion i cdo
menaxheri, që nga presidenti e deri tek menaxheri më i fundit. Në mënyrë skematike koha e
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shpenzuar nga menaxherët për cdo funksion në varësi të nivelit të tyre hierarkik, ipet ne
figuren 4.

Figure 4. Koha e shpenzuar nga menaxherët, sipas nivelit hierarkik për cdo funksion
(Koleci, B, Reçica, F dhe Kurteshi, N 2008, Menaxhment, Prishtinë)

Planifikimi
Zgjedh objektivat e duhura
organizative dhe drejtimet e
veprimeve për arritjen më të mirë te
tyre.

Kontrolli

Organizimi
Jep role dhe authoritet
marredhënieve që t’i lejojë njerëzit
të punojnë së bashku për të arritur
objektivat organizzative.

Vendos masa të sakta dhe sisteme
kontrolli për të vlerësuar se sa mirë
organizmi i ka arritur objektivat e
caktuara.

Udhëheqja
Motivon, bashkërendon dhe aktivizon
individët dhe grupet që të punojnë
sëbashku për të arritur objektivat
organizzative.

Figure 5. Lidhja në mes të Funksioneve Menaxheriale: Planifikimit, Organizimit, Udhëheqjes 19
dhe Kontrollit
(Koleci, B, Recica, F dhe Kurteshi, N 2008, Menaxhment, Prishtinë)

2.4.6 Zhvillimi i organizatës
Kuptimi i konceptit të zhvillimit të organizatës ka të bëjë me ecjet (lëvizjet) e organizatës si
formë organizative qoftë në drejtim pozitiv (zgjerim, rritje, shtim) qoftë në atë negativ
(ngushtim, zvogëlim, rënie), kuptohet qoftë në aspektin sasior apo cilësorë.
Të gjitha organizatat rreth nesh, qoftë si subjekte ekonomike apo joekonomike, nuk kanë
qënë gjithmonë të tilla. Ata janë zhvilluar nga diçka, disa ente zhvillohen (shtohen), disa janë
relativisht stabile, ndërsa disa shënojnë rënie.
Ne do të shqyrtojmë zhvillimin e organizatës, në aspektin horizontal dhe vertikal (kushtimisht
të kuptuar).
I. Shtimi horizontal
Shtimi horizontal paraqet zhvillimin funksional, i cili arrihet pas ndarjes së operacioneve
punuese apo funksioneve dhe shtimit të numrit të njerëzve për t’u realizuar qëllimi i caktuar.
Mënyrë tjetër e shtimit horizontal është shtimi i numrit të puntorëve që bëjnë përgatitjen apo
përfundimin e punëve të nevojshme. Për ta ilustruar shtimin horizontal të organizatës do të
shërbehemi me një shembull të një restoranti.
Faza 1.

“X” Zien, sherben,
kason
“X”
“Menaxher”

Faza 2.

Kuzhinier

Sherbyes
“X”

Faza 3.

Sallatat

Pijet

Zierjet

Sherbimi

Kasinmi

Transporti

Mirëmbajtja

Figure 6.Shtimi horizontal I
organizatës
(Ibish, M
2010, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)
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Në fazën e parë (1) personi x mund të filloj dhe të kryej të gjitha punët në tërësi në resotrant,
(ai blen lëndën e parë, furnizohet, përgatit gjellërat dhe ushqimin, pranon porositë, servon
etj.). Puna e tij mund të zgjerohet deri në atë nivel që mund të kryej vetë punët. Për shkaqe
të caktuara (të pamundësisë së kryerjes së të gjitha punëve) ai mund të angazhoj edhe dikënd
qoftë për përgatitje, furnizim apo servim (në këtë rast shihet shtimi horizontal, por edhe ai
vertikal të cilin do ta shqyrtojmë më vonë), (faza e dytë) (2).

Faza e tretë(3) ka të bëjë me rrethanat kur personi x nuk ka mundësi të kryej punen, (të
përcaktuar as me fazen e dytë), prandaj është i detyruar për ndarje të mëtejme të punëve dhe
angazhim të personelit plotësues, për të gjitha punët si të veçanta: përgatitje, zierje, servim,
arketim, mirëmbajtje etj.
Shtimi horizontal është i kushtëzuar nga nevoja e shtimit përmanent të puneve dhe detyrave
operative, si dhe të të punësuareve përkatës për këtë.

II. Shtimi vertikal

Shtimi vertikal i organizatës paraqet zhvillimin shkallor apo shtimin e niveleve, që është
zakonisht pasoje e shtimit (zhvillimit) horizontal.
Pamundësia e manaxherit për të kontaktuar, përkatësisht për të kordinuar punën me të gjithë
të tjerët “nën” të, nga aspekti organizativ, sjellë nevojën e shtimit vertikal të organizatës.
Shembull tipik mund të merret prapë restoranti i personit x ne figuren e meposhtme.
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Figure 7. Shtimi Vertikal
(Ibish, M 2010, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)
Në fazën e parë (1) personi x mbikqyrë të gjitha punët dhe të punësuarit, në fazën e dytë (2)
personi x zgjedh disa shefa, ndërsa në fazën e tretë (3) personi x hap edhe restorante të tjera,
andaj edhe nevoja për nivele hierarkike shtohet, me ç’rast shihet zhvillimi (shtimi) vertikal i
organizatës.
2.5 Rolet dhe aftësitë e menaxherit
Në procesin e punës së tyre manaxherët duhet të luajnë një gamë të gjerë rolesh dhe të
zotrojnë një sërë cilësish të domosdoshme për të realizuar me sukses rolet e tij.
Në këtë fushë janë kryer studime nga mjaft autorë të menaxhimit, por kontributi kryesorë i
takon autorit Henry Mintzberg-ut i cili në librin e tij “The Nature of Managerial Work”,
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thekson se menaxherët kryejnë dhjetë role, të cilat ai i klasifikoi në tri grupe të mëdha: Rolet
ndërpersonale, rolet informuese dhe rolet vendimore.
Manaxherët kanë pozita të ndryshme në hierarkinë manaxheriale, pozitë nga e cila buron një
autotitet dhe status i caktuar, ku zënë fill rolet e paraqitura në figuren e meposhtme.

Figure 8. Rolet e menaxherit në organizatë
(Ibish, M 2010, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)

I.

Rolet ndërpersonale

Tri rolet ndërpersonale të menaxherit:
Figurë qëndrore. Në këtë rol ai bashkevepron me të tjerët dhe kryen detyrat ceremoniale, si
për shembull, pret vizitorët, merr pjesë në ngjarje të rëndësishme si nënshkrimi i kontratave,
inagurimi i një uzine, dalja e një punonjësi në pension etj. Disa nga detyrat e këtij roli janë
kryesisht ceremoniale, disa të tjera janë më të rëndësishme, por në asnjërën prej tyre nuk
kemi marrje vendimesh të rëndësishme.
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Lider. Ky rol ka rendësi të vecantë dhe shfaqet në marëdhëniet midis menaxherit dhe vartesve
të tij. Menaxheri merr në punë, kualifikon, motivon vartësit, i ngre në përgjegjesi ata dhe
sipas rastit, pushon edhe nga puna individ të ndryshëm.
Ndërlidhëse. Në ketë rol të tretë menaxheri vepron si ndërlidhes midis njësise së tij dhe
njësive të tjera brenda kompanisë, si edhe ndërmjet kompanisë dhe të tjerëve jashtë saj si me
furnitorët, klientët etj., lidhje këto që i realizon nëpërmjet konferencave, evenimenteve
sociale etj. Lidhjet që ai vendos i shfrytëzon ne interes të kompanisë. Kështu për shembull,
nëse ai ka marrëdhënie të mira me një zyrtar të bashkisë, ai mund të shpëtojë punën
proceduriale të përpunimit të dokumentacionit që atij i nevojitet me urgjencë.

II.

Rolet informuese

Ky grup rolesh është i lidhur me marrjen dhe transmetimin e informacionit. Këtu kemi të
bëjmë me rolin e :
Monitorimit (vrojtues). Menaxheri vrojton në mënyrë të kujdesshme se çfarë ndodhë përreth
organizatës së tij dhe mbledh informacionin që është i rendësishëm për organizatën e tij nga
gazetat, revistat, publikimet dhe burimet e tjera të informacionit.
Shpërndarësit e informacionit. Është e kundërta e rolit të mësipërm. Në këtë rol, menaxheri
shpërndan informacionin e mbledhur nga burime të ndryshme tek individet apo njësite e
organizateë, për të cilët ky informacion është i vlefshëm.
Zëdhënësit. Menaxheri, në këtë rol, përfaqëson organizatën përpara grupeve të ndryshme të
cilat mund të jenë organet e shtypit, institucionet qeveritare, publiku i gjerë, organizata
tregtare etj. Ai jep informacion dhe iu përgjigjet pyetjeve të ndryshme në emer të kompanisë.
Kështu, për shembull, në rastin e një aksidenti i cili ndodh në një kompani jo për faj të saj,
ka rëndësi që presidenti i saj të japi konferencë shtypi përpara gazetarëve për të sqaruar
situatën dhe pozicionin e kompanisë me qëllim që reputacioni i saj mos të cenohet.
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III.

Rolet vendimore

Grupin e tretë të roleve menaxheri e përdor kur merr vendime për çështje apo situata të
ndryshme. Konkretisht, kur kemi të bëjmë me rolin e:
Sipërmarrësit, në të cilin manaxheri analizon dhe përcakton oportunitetet që i ofrohen
kompanisë dhe e udhëheqë në atë drejtim. Në këtë rol menaxheri ndërmerr apo hedhë
vazhdimisht ide të reja. Kështu, një manaxher që harton një projekt të ri teknologjik, që ofron
një skemë të re të struktures organizative apo që përmirëson sistemet ekzistuese të
shpërblimit, themi që e kryen sic duhet rolin e sipermarrësit.
Trajtuesit e shqetesimeve të ndryshme. Në kuadrin e këtij roli menaxheri merret me
zgjidhjen e konflikteve të ndryshme brenda organizatës sikurse mund të jenë konfliktet midis
individëve, grupeve, midis organizates dhe sindikates etj, si edhe me zgjidhjen e konflikteve
midis organizatës dhe elementeve të mjedisit të jashtëm, si me klientet, furnitorët, organizatat
e tjera, me publikun etj.
Perndaresit (alokatorit) te burimeve. Në këtë rol menaxheri merr vendimet për mënyrën e
shpërndarjes së burimeve midis departamenteve, sektorëve apo fushave të ndryshme të
organizatës. Pra, këtu ai vendos për te cështjet që kanë të bëjnë me shpërndarjen e burimeve
njerëzore, materiale dhe financiare.
Negociatorit. Gjatë përmbushjes së këtij roli menaxheri merret me hartimin e kontratave apo
marrëveshjeve të kompanisë duke mbrojtur interesat e saj. Të tilla kontrata mund të jenë
kontrata për blerje apo shitje produktesh, kontratat e punës me sindikatat etj.

2.5.1 Aftësitë e menaxherit

Efektiviteti i realizimit të roleve menaxheriale varet në një mase të konsiderueshme nga niveli
në të cilen menaxheri zotëron cilësitë apo aftësitë e duhura menaxheriale.
R.Katz në studimet e tij shkencore aftesitë menaxheriale i klasifikoi në tri kategori: aftësi
teknike, aftësi ndërpersonale (apo humane) dhe aftësi konceptuale. Sipas tij, të trija këto lloj
aftësish janë esenciale për një menaxhim efektiv, por që shkalla e rëndesisë së tyre është e
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lidhur me pozitën drejtuese të menaxherit. Nga ana tjetër, një menaxher i mirë dallohet nga
një menaxher tjetër nga mënyra me të cilin ai i zbaton këto aftësi.
I. Aftësitë teknike
Janë ato aftësi që i duhen menaxherit për të kryer detyra të specializuara brenda organizatës
së tij. Kështu një menaxher prodhimi duhet të dijë mirë proceset e punës qe realizohen në
njesitë e tij dhe të jetë në gjendje ti kryeje edhe vetë ato. Në një klinike mjekësore aftësitë
teknike janë ato aftësi qe zotërojnë mjekët, infermieret, radiologet etj. Këto lloj aftësish janë
më të rendësishme për manaxherët e nivelit të ulët, sepse manaxherët mbikqyrës duhet të
trajnojnë vartesit e tyre për përdorimin efektiv të makinerive dhe pajisjeve. Fakti që ata pjesën
dërmuese të kohes e harxhojnë duke punuar me puntorët, do të thotë qe ata duhet të njohin
shumë mire punen e tyre.
II. Aftësitë ndërpersonale (humane)
Janë ato aftësi që i duhen menaxherit për të bërë një punë me të vërtet efektive me njerëzit.
Zotërimi i këtyre aftësive presupozon që manaxheri të njohë, të dijë ti motivoj e të udhëheqë
njerëzit, të komunikoje me efektivitet me ata dhe të zgjidhë në mënyrë racionale konfliktet.
Këto lloj aftësish janë më të rëndësishme për nivelin e ulët dhe të mesëm të menaxhimit,
sepse ata shpenzojne më shumë kohë me vartësit. Rëndësia e tyre është më e vogël në nivelin
e lartë menaxherial.
III. Aftësitë konceptuale
Janë ato aftësi që i duhen menaxherit për ta parë organizaten si një të tërë, që ai të jetë në
gjendje të kuptojë marrëdhëniet midis forcave të ndryshme e të njohë mënyrën e ndërveprimit
të faktorëve që ndikojnë mbi organizatën. Aftësitë konceptuale janë aftesitë intelektuale të
menaxherit për të koordinuar dhe integruar të gjitha aktivitetet e organizates, sidomos në
vendimet afatgjata që kanë influence mbi të gjithë organizatën. Në figuren e meposhtme
paraqiten skematikisht aftësitë menaxheriale sipas nivelit të drejtimit.
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Figure 9. Llojet e aftësive menaxheriale sipas nivelit hierarkik
(Ibish, M 2010, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)

2.6. Trendet bashkëkohore dhe menaxhmenti

Teknologjia e re dhe manaxhmenti
Zhvillimi i shkencës dhe i teknologjisë, që zakonisht e quajmë progres shkencor –
teknologjik, gjithëherë ka pasur ndikim të madh në zhvillimin e tërësishëm në të gjitha sferat
e shoqërisë njerëzore. Zhvillimi permanent i shkencës dhe i teknologjise ka sjellë ndryshime
epokale të cilat janë realizuar në etapa të ndryshme në menaxhment. Teknika – teknologjia
po ndihet në te gjitha sferat njerezore, vecanërisht në sferën e prodhimit material dhe në
organizim. Ndryshimet që i kushtëzon në formë provokimesh teknologjia e re janë evidente
në cdo ekonomi, përkatësisht në cdo sistem afarist. Mu për këtë, është i arsyeshem dhe mjaft
i vertetë pohimi se teknologjia e re paraqet faktorin vendimtar te zhvillimit ekonomik.
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Të arriturat të cilat e përcjellin zhvillimin e shpejtuar të shkences dhe të teknikes janë mjaft
të mëdha dhe të rëndësishme, dhe me plotë te drejtë thuhet se teknologjia bashkëkohore
paraqet rezultatin e shumë te arriturave në fushën e shkencës dhe të teknikes.
Duke u mbështetur në gjithe këtë, mund të konkludojmë se teknologjia e re quhet revolucion
teknologjik dhe njihet si periudha më e rëndësishme e zhvillimit kontinuel të njerëzimit.
Fillimi i “revolucionit të parë industrial” zakonisht lidhet me zbulimin e motorit me djegie
të brendshme; “është momenti kritik kur makina bie ndesh me kulturën njerëzore dhe
shkakton pasoja të rënda për një periudhe të caktuar. Kjo ndeshje e parë njihet me emrin e
revolucionit industrial, kurse makina aty lajmërohet si zëvendesuese e fuqisë njerëzore”.
Fillimi i vërtetë i revolucionit industrial është i lidhur me zbulimin e makinave te llojllojshme,
vecanërisht të atyre të cilat zëvendesonin punën e njeriut.
“Revolucioni i dytë industrial”, po ashtu paralajmëron një epokë të re revolucionare në
zhvillimin e njerëzimit, epoke e cila karakterizohet me zëvendesimin e shumë funksioneve
intelektuale me ato të makinave (llogaritësit elektronike), ashtu qe në një mënyre mban
kontinuitetin e zhvillimit me revolucionin e parë industrial. Roli i njeriut, i cili është
inkuadruar në marrëdheniet prodhuese, po ashtu është një nga elementet ndoshta më të
rëndesishme që do te ketë pasoja nga këto ndryshime, të cilat nuk do të njihen si ndryshime
vetëm në strukturë, por edhe në procese.
2.6.1 Revolucioni kompjuterik
Me aplikimin e pajisjeve elektronike llogaritare, së pari në analizat numerike, pastaj në të
dhënat statistikore, është bëre një ndryshim mjaft rrënjesor edhe në fushat e tjera, që sot në
kuptim të plotë të fjalës mund të thuhet se zbatimi i kompjutereve është zgjeruar në fushat e
jetës dhe të punës sic janë: përpunimi i të dhënave afariste, qeverisja me punët e motorëve
me djegie të brendshme, kontrolli në cilësine e prodhimeve etj. Zgjerimi i tillë i fushave të
aplikimit te kompjuterëve është rezultat i zhvillimit te mini – mikrokompjuterëve, si dhe atyre
portabel që në të vërtetë paraqet revolucion tipik tekniko – teknologjik.
Në zhvillimin e teknologjisë kompjuterike vërehen disa karakteristika qe kanë tendenca
pozitive për individin, qoftë si prodhues qoftë si shfrytezues i këtyre të mirave të pajisjeve
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elektronike. Shpejtësia e punës së këtyre pajisjeve elektronike ka shënuar rritje te madhe.
Këtë e tregon shembulli se nga viti 1980 deri 1990 ajo është rritur për 10.000 herë.
Njëkohësisht edhe cmimi i këtyre pajisjeve ka rënë përafersisht 400 herë. Kapaciteti i
memorimit është rritur (nga periudha 1950 – 1970) 40 herë, gjerë më 1980, 80 herë, kurse
gjerë në vitin 1990, 1000 herë.
Zhvillimi (1980 – 1990) karakterizohet me tempo mjaft të shpejte, sidomos në sferën e
teknologjisë së lartë. Kjo nënkupton zhvillimin e prodhimtarisë së robotëve industrial,
llogaritesve personale – portabel, si dhe pajisjeve të tjera në fushën e petrokimisë dhe
gjenetikës.
Teknologjia informative, si karakteristikë më e rëndësishme e shoqërise informative ka
ndikuar mjaft në zhvillimin e përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik. Këtë e tregon shembulli
i Japonisë, ku kjo teknologji ka ndikuar për 1/3 e rritjes së ekonomisë japoneze në periudhen
1970 – 1980. Ky ndikim në zhvillim nuk shihet vetëm në rritjen e sasive dhe cilësive të reja
në kuadër të pajisjeve elektronike, por ndikimi i këtij zhvillimi veqanarisht vlen të theksohet
në uljen e shpenzimeve edhe në degët e tjera industriale (turizëm, bujqësi, shërbime hoteliere,
amvisëri). Pas automatizimit dhe robotizimit në prodhimtarinë e madhe serike, ky zhvillim
bëri të mundur kalimin në ndërtimin e kontrollit kompjuterik në prodhimtarinë individuale,
që në instancën e fundit shihet në arritjen e prodhimtarisë për një puntorë për afro 10 herë.
Fusha mjaft atraktive dhe të veçanta të zbatimit të pajisjeve elektronike – kompjuterike janë
edhe shërbimet qoftë ato turistike, hoteliere, apo telekomunikuese. Vend të veçantë sot ky
zhvillim ka edhe në fushën e amvisërise qe ndoshta është edhe atraksion i këtij zhvillimi.

2.7 Resurset Humane
Roli i faktorëve shoqëror e në rend të parë i forcave prodhuese (fuqia punëtore) është i dorës
parë si faktor përcaktonjës i zhvillimit ekonomik të një vendi. Fjala është për popullsinë si
resurs human – kapitalin më të shtrenjët e cila nëpermjet veglave të punës (forcat prodhuese)
realizon përpunimin e materies deri te finalizimi i prodhimit. Meqenëse me problemet dhe
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qështjet e popullsisë merret disiplina e veçantë shkencore – demografia, ne në kuader të
lëndës tonë do të trajtojmë vetëm disa pjesë, segmente dhe tema të kësaj disipline shkencore.
Popullsia në rastin tonë trajtohet nga dy pozicione: si prodhuese dhe si konsumatore e të
mirave materiale. Popullsia e një vendi është pasqyrë e së kaluarës, aktore e së tashmës dhe
bartëse e së ardhmes. Popullsia e vendeve të ndryshme të botës ka norma të ndryshme të
shtimit natyrorë, ka përbërje të ndryshme strukturale dhe kalon nëpër disa faza të rrugëtimit
– zhvillimit demografik. Ekzistojnë një varg faktorësh dhe grupe faktorësh që ushtrojnë
ndikim, janë si përcaktonjës apo determinante edhe të shtimit natyrorë, por edhe të përbërjes
së saj strukturale. Përpara se të njihemi me disa nga karakteristikat më elementare
demografike të popullsisë në shkallë të përbotëshme dhe nacionale, duhet të nënvizojmë se
lidhur me rolin e faktorit demografik ( popullsia) në zhvillimin ekonomik dhe anasjelltas,
ndikimin e zhvillimit ekonomik në zhvillimin demografik, ç’prej kohës janë shfaqur
pikëpamje nga më të ndryshmet, shpesh edhe kundershtimore me njëra-tjetrën.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Menaxheri i suksesshëm është ai i cili krijon vizion, zhvillon strategji dhe motivon anëtarët
e grupit për realizimin e qëllimeve të vendosura të organizatës. Menaxherët në realizimin me
sukses të detyrave të vëna duhet të kenë cilësi të veçanta. Në menaxhment janë të njohura
shumë studime lidhur me cilësitë që duhet t’i ketë menaxheri, duke u bazuar në hulumtimin
shkencor dhe në studimin e përvojave zbatuese të menaxherëve. Në bazë të hulumtimeve
shkencore si cilësi që duhet t’i posedojë numërohen. Ramosaj (2008, f.54)
a) Menaxheri duhet të jetë i aftë të mendojë; b) Menaxheri duhet të jetë i aftë të shprehet
në mënyrë të qartë; c) Menaxheri duhet të posedojë aftësi teknike; ç) Menaxheri duhet
të posedojë aftësi për të menduar gjerësisht (të jetë i aftë të shohë efektin e secilit
aksion në tërë organizatën); d) Menaxheri duhet të jetë shitës (shitje të ideve - bindja
e të tjerëve); e) Menaxheri duhet të posedojë integritet moral që krijon besim në
aksionet e veta; f) Menaxheri duhet të posedojë aftësi për marrëdhëniet ndërnjerëzore,
që mund t’i shndërrojë në motivim; g) Menaxheri duhet të ketë aftësi organizative;
gj) Menaxheri duhet të jetë dinamik. Menaxherët, për realizim sa më të suksesshëm
të detyrave, duhet të posedojnë shkathtësitë në sferat e të menduarit krijues;
planifikimit, organizimit, ushtrimit dhe ndjekjes; mësimit, stërvitjes, përgatitjes;
zgjedhjes dhe vendosjes; të informimit të njerëzve; kontrollimit të cilësisë;
përmbushjes së planeve, kontratave dhe procedurave; bashkëpunimit me të tjerët;
mbajtjes së shënimeve të duhura; zbatimit të rregullave dhe normativave; zgjidhjes
dhe trajtimit të problemeve të të punësuarve; përmirësimit të kushteve të punës;
zgjidhjes së urgjencave; të të qenit i informuar dhe në formë; dhënies së shembullit
personal; të ketë kujdes për sjelljen dhe mirëqenien e punëtorëve. Havolli (2009, f.34)
Në bazë të studimeve të shumta, përvojat ekzekutive të menaxherëve vënë në pah disa
cilësi të tyre siç janë: Moralisht i shëndoshë; me imagjinatë të zhvilluar; qeverisës; i
drejtë për të gjithë ata që u përket; udhëzues; emocionalisht i pjekur; planifikues;
respektues ndaj vetes dhe të tjerëve; studiues; vendosës; i organizuar; njeri në të cilin
mund të mbështetesh; entuziast; energjik; stërvitës; logjikes; mentalisht i mprehtë,
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vigjilent; nxitës, punëtor i palodhshëm; përgjegjës; i njerëzishëm. Duke analizuar
veprimet e menaxherëve, aftësinë e tyre për ta zotëruar punën dhe mënyrën se si i
qasen punës për realizimin e suksesshëm të qëllimeve të organizatës, do të dallojmë
menaxherin fitues dhe humbësin. Në vazhdim janë disa tregues që dallojnë fituesin
nga humbësi ne form tabelare. Ramosaj (2008, f.76)

Tabela 1. Dallimet e menaxhimit ne avantazh sipas çasjes.
Fituesi

Humbesi

Zotohet

Premton

Merret me problemin

bie vërdallë problemit, pa u marrë me të

I respekton fituesit e tjerë dhe mëson prej tyre

I fyen fituesit, mundohet të gjejë dobësi tek ata

Di për çka të luftojë dhe për çka të bëjë

Bën kompromise për atë që s’duhet, ndërsa lufton për atë që

compromise

s’vlen

Ndihet përgjegjës më tepër se ç’duhet

Thotë: “Unë vetëm punoj këtu”

Nuk frikësohet për humbjen

Fshehtas frikësohet nga fitorja

Thotë: “Jam mirë, por jo aq sa duhet të jem”

Thotë: “Unë nuk jam më i keqi se shumica e njerëzve”

Më tepër dëshiron të jetë i çmuar sesa i pëlqyer

Më tepër dëshiron të jetë i pëlqyer sesa i çmuar

Kur bën ndonjë gabim thotë: “gabova”

Kur bën ndonjë gabim thotë: “Nuk ishte faji i im”

Tregon se i vjen keq, duke e kompensuar atë

Thotë: “Më vjen keq, por herën tjetër e bën të njëjtën gjë”

Punon më tepër se humbësi e prapëseprapë ka më

Punon më pak se fituesi e prapëse prapë ka më pak kohë

tepër kohë
Shpjegon

I shmanget shpjegimit

Dëgjon

Vetëm pret t’i vijë radha të flasë

Thotë: “Duhet pasur rrugë më të mirë për ta bërë

Thotë: “Këtu gjithmonë është vepruar kështu”

këtë”

(Ramosaj, B 2008, Bazat e Menaxhimit, Prishtinë)

Gjykuar në bazë të teorisë së vetefikasitetit dhe duke vënë në dukje lidhjen midis
vetefikasitetit dhe suksesit të menaxherit, studimet tregojnë se menaxherët e suksesshëm
kanë një vetefikasitet të lartë, kanë tendencë për t’u impenjuar gjatë një detyre të caktuar dhe
për të krijuar rezultate. Në bazë të kësaj qasjeje menaxheri, për të qenë i suksesshëm, duhet:
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a) Të jetë aktiv dhe të zgjedhë mundësitë më të mira; b) Të menaxhojë situatën dhe të
shmangë ose të neutralizojë pengesat; c) Të përcaktojë objektiva, të vendosë standarde, të
planifikojë, të organizojë, të udhëheqë dhe të kontrollojë; d) T’i zgjidhë problemet në mënyrë
krijuese; e) Të mësojë nga pësimet; f) Të imagjinojë suksesin; g) Të kufizojë stresin. Shumica
e këtyre karakteristikave që duhet t’i kenë menaxherët, mund të mësohen, që do të thotë se
menaxherët krijohen, nuk lindin.
Pyetja themelore hulumtuese që është adresuar në këtë punim është:
Sa janë të kenaqur me menaxhimin dhe kushtet e ofruara nga tregu bizneset e vogla dhe
të mesme në Kosovë?

HA:. Bizneset e vogla dhe të mesme e shohin shum te rendesishem rolin e menaxhimit brenda
organizatës dhe janë të kënaqur me kushtet e ofruara ne treg

HO:. Bizneset e vogla dhe të mesme e shohin jo shum te rendesishem rolin e menaxhimit
brenda organizatës dhe janë të pakënaqur me kushtet e ofruara ne treg
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4. METODOLOGJIA
17

Ҁdo punim shkencor duhet të ketë metodologjin e atij punimi, poashtu duhet të dihet se cilat
metoda i ka përdorur për të nxjerr përfundime të arsyeshme për përdorime të tjera të cilat
pastaj janë të rëndesishme për shoqërin. Ne në kët punim kemi përdorur një nga metodat më
të drejtëpërdrejta dhe më të arsyeshme duke i takuar sy më sy personat të cilët janë përgjigjur
në mënyrën e tyre për problemet dhe brengat e tyre të cilat po i mundojnë dhe po e
vështirsojnë aktivitetin e tyre biznesor.
Kjo është një nga metodat më të rëndësishme të kërkimit anketa apo pyetsori.
Qëllimi i saj është që të sigurojë infomacion statistikor mbi kërkim zhvillimin shkencorë
pranë ndërmarrjeve private që operojnë në vend dhe institucioneve publike si institucionet
qeveritare, universitetet dhe institucionet jo-qeveritare. Gjithashtu, nëpërmjet këtij vrojtimi
do të merret informacion edhe për inovacionin që ndërmarrjet kryejnë në drejtim të
përmirësimit të shërbimeve, produkteve të prodhuara apo mallrave.
Anketa është një nismë e përbashkët midis INSTAT dhe UNESCO-s ne Kosove.
Pyetësorët janë ndërtuar në bashkëpunim me ekspertët e UNESCO-s bazuar në
rekomandimet e manualit "Frascati "për kërkim-zhvillim shkencor dhe manualit "OSLO" për
inovacion. Në vizitat që i kemi bërë në disa biznese të vogla dhe të mesme në Republikën e
Kosovës, kemi nxjerrë një pyetësor ku i kemi drejtuar disa pyetje tek disa nga menaxherët
dhe pronarët e këtyre bizneseve të vogla dhe të mesme.
Këtë pyetësor e kemi zhvilluar me “Metal Kosova”, “Orchide”, “Feri Group”, “Aldex
Qeramika”, “Herta Center”, “Edona Center”, “Fluidi”, “Giza Center”, “Aztech”dhe “Day to
day” Në bazë të kësaj metode kemi arritur të marrim informata mjaft të kënaqshme për
mbledhjen e informatave, analizimin e tyre dhe krijimin e statistikave për bërë krahasimin e
tyre me njëra tjetrën për të arritur rezultate të duhura. Instat (2018)
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5. REZULTATET

Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar dhe rezultatet
empirike nga pyetësori për pyetjet konkrete. Investimet e huaja direkte dhe asistencat e
jashtme janë ndër dy faktorët kyç të cilët kontribojnë në zhvillim ekonomik. Lidhja e tyre
është ajo qfarë e bën edhe më të fuqishme këtë kontribut, prandaj në rezultatet më poshtë
gjendet gjithqka lidhur me këto dyja.
1. A jeni të knaqur me numrin e vizitorëve?
- Tek kjo pyetje katër nga dhjetë biznese të vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po” sepse
janë shumë të kënaqur nga numri i vizitorëve. Ndërsa gjashtë prej tyre janë përgjigjur
“mesatarisht”.
Llogaritur në përqindje 40.00 % janë përgjigjur me “po” dhe 60.00 % janë përgjigjur me
“mesatarisht”. Ndërsa sa i përket mundësisë për përgjigjen “jo” dihet se në këto biznese ka
klientelë të shumtë dhe thuajse është e pamundur të mos ketë numër të vizitorëve.

A jeni të kënaqur me numrin e vizitorëve?

40 %
60 %

PO
MESATARISHT

Grafiku 1. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)
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2. A i plotësoni kerkesat e klientëve potencial?
- Tek kjo pyetje tetë nga dhjetë bizneset e vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po”,
ndërsa vetëm dy prej tyre janë përgjigjur me “mesatarisht”.
Llogaritur në përqindje 80.00 % janë përgjigjur me “po” dhe 20.00 % janë përgjigjur me
“mesatarisht”.Me përgjigjen “jo” nuk ka pasur asnjë biznes.

A i plotësoni kërkesat e klientëve potencial ?
20.00%
PO
MESATARISHT

80.00%

Grafiku 2. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

3. A mendoni se janë çmimet e larta në krahasim me standartin jetësor në Kosovë?
- Në këtë pyetje të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme që i kemi vizituar janë përgjigjur me
“jo”. Këto ndërrmarrje mendojnë se çmimet nuk janë të larta, ngase thuajse të gjitha familjet
kanë të ardhura mesatare të mjaftueshme për ti përballuar qmimet.
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A mendoni se janë çmimet e larta në krahasim me
standartin jetësor në Kosovë ?

JO

100 %

Grafiku 3. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

4. A ju ofrohen kushte të mira punëtorëve në krahasim me kontributin që japin ata në
punë?
-Në këtë pyetje dy nga dhjetë bizneset e vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po”, gjashtë
prej tyre me “mesatarisht, ndërsa dy prej tyre me “jo”.
Llogaritur në përqindje 20.00 % e këtyre ndërrmarrjeve janë përgjigjur me “po”, 60.00 %
janë përgjigjur me “mesatarsiht” dhe 20.00 % janë përgjigjur me “jo”.
A ju ofrohen kushte të mira punëtorëve në krahasim me kontributin që japin
ata në punë ?

20.00%

20.00%
PO
MESATARISHT
JO

60.00%

Grafiku 4. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)
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5. A i’u ofrohet ndonjë lloj ndihme nga shteti?
-Në këtë pyetje të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme, që i vizituam janë përgjigjur me “jo”.

5. A i’u ofrohet ndonjë lloj ndihme nga shteti ?

JO

100%

Grafiku 5. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

6. A jeni tatimpagues i rregullt ndaj shtetit?
-Në këtë pyetje katër nga dhjetë bizneset e vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po” dhe
gjashtë prej tyre me “mesatarisht”. Përgjigje negative nuk kemi pasur, sepse dihet që mos
pagesa e rregullt e tatimeve shtetërore ndëshkohet me gjoba të ndryshme deri tek mbyellja e
tërësishme e biznesit.
Llogaritur në përqindje 40.00 % janë përgjigjur me “po”, ndërsa 60.00 % me “mesatarisht”.
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A jeni tatimpagues i rregullt ndaj shtetit ?

40.00%

PO
MESATARISHT

60.00%

Grafiku 6. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

7. A mendoni se ka ndikim të madh menaxhimi në biznesin tuaj?
-Në këtë pyetje një nga dhjetë bizneset e vogla dhe të mesme është përgjigjur me “po”, tri
prej tyre me “mesatarisht” dhe gjashtë prej tyre me “jo”.
Llogaritur në përqindje 10.00 % janë përgjigjur me “po”, 30.00 % janë përgjigjur me
“mesatarisht” dhe 60.00 % janë përgjigjur me “jo”.

A mendoni se ka ndikim të madh menaxhimi në biznesin tuaj?

10.00%
PO

60.00%

30.00%

MESATARISHT
JO

Grafiku 7. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)
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8. A mendoni se duhet të rrisni investimet për zgjerimin e biznesit tuaj?
-Në këtë pyetje gjashtë nga dhjetë biznese të vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po”,
ndërsa katër prej tyre janë përgjigjur me “jo”.
Llogaritur në përqindje 60.00 % janë përgjigjur me “po” dhe 40.00 % janë përgjigjur me
“jo”.

A mendoni se duhet të rrisni investimet për zgjerimin e biznesit tuaj ?

40.00%

PO

60.00%

JO

Grafiku 8. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

9. A mendoni se biznesi juaj është sektor shumë me rëndësi në zhvillimin e ekonomisë?
-Në këtë pyetje shtatë nga dhjetë biznese të vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po”,
ndërsa tri prej tyre janë përgjigjur me “mesatarisht”.
Llogaritur në përqindje 70.00% janë përgjigjur me “po” dhe 30.00 % janë përgjigjur me
“mesatarisht”.
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A mendoni se biznesi juaj është sektor shumë me rëndësi në
zhvillimin e ekonomisë?

30.00%
PO

70.00%

MESATARISHT

Grafiku 9. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)

10. A mendoni se në të ardhmen duhet të investohet në resurse humane për të ndikuar
në kualitetin e shërbimeve në biznesin tuaj?
-Në këtë pyetje gjashtë nga dhjetë biznese të vogla dhe të mesme janë përgjigjur me “po”
sepse mendojnë se stafi profesional bënë që të rritet kualiteti i shërbimeve dhe katër prej tyre
janë përgjigjur me “mesatarisht”sepse nuk mendojnë që luan rol shumë të rëndësishëm
investimi në resurse humane për të ndikuar në kualitet të shërbimeve.
Llogaritur në përqindje 60.00 % janë përgjigjur me “po” dhe 40.00 % me “mesatarisht”.
A mendoni se në të ardhmen duhet të investohet në resurse humane për të
ndikuar në kualitetin e shërbimeve në biznesin tuaj ?

PO

40.00%
60.00%

MESATARISHT

Grafiku 10. Analizë e pyetësorit, Hulumtim praktik individual.
Instat (2018)
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Përgjatë analizimit të këtyre dhjetë pyetjeve dhe duke u bazuar në përgjigjjet e të anketuesve,
i gjithë ky rezultat me pyetjen “Sa janë të kenaqur me menaxhimin dhe kushtet e ofruara
nga tregu bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë?” rezulton në përputhje me hipotezën
alternative HO: Bizneset e vogla dhe të mesme e shohin jo shum te rendesishem rolin e
menaxhimit brenda organizatës dhe janë të pakënaqur me kushtet e ofruara ne treg.
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6. KONKLUZIONI DHE REKOMANDIMET

Dihet se në vendin tonë, biznesi i vogël dhe i mesëm është një ndër burimet kryesore të
zhvillimit ekonomik. Të gjitha vizitat dhe hulumtimet që i kemi bërë, kemi pasur rastin të
shohim se ky sektor është një ndër më të rëndësishmit për zhvillimin ekonomik, hapjen e
vendeve të reja të punës, shkëmbimin e përvojave të ndryshme sa i përket fushës së biznesit
të vogël dhe të mesëm etj. Bizneset e vogla dhe të mesme përbëjnë 99 për qind të zhvillimit
ekonomik dhe cilësohet si njëri ndër sektorët bazë në krijimin e një buxheti të qëndrueshëm
ekonomik të Republikës së Kosovës. Po ashtu duke e pasur nje fuqi të lire puntore, një numër
të madh të rinisë që kërkojnë nje vend pune, krijojnë një potencial të mire për bizneset e
vogla dhe të mesme drejt zhvillimit dhe rritjes së tyre. Sipas kësaj logjike rritja e bizneseve
të vogla dhe të mesme ndikon direkt në punësimin e rinisë, mirëqenien e populatës dhe rritjen
e buxhetit të shtetit tonë përmes tatimeve dhe taksave. Për tu krijuar më shumë biznese të
vogla dhe të mesme dhe për të mbijetuar ato egsistuese duhet një menaxhim i suksesshëm i
cili është në gjendje ti përshtatet ndryshimeve të shpejta teknologjike, strategjike, dhe taktike.
Menaxheri është personi i cili bart mbi supe suksesin apo dështimin e një biznesi.
Përfundimisht një biznes për të punësuar një menaxher duhet të fokusohet në integritetin e
tij, karakterin, moralin, shkollimin, bagazhin professional etj.
Problemet kryesore në vendet ku kemi vizituar dhe kemi realizuar pyetësorin kanë qenë të
natyrave si mungesa e përkrahjes së shtetit në aspektin e taksave dhe tatimeve, subvencioneve
dhe grandeve të pakta me kritere të larta, pastaj problemet me energji elektrike të cilat janë
të shumta dhe është një problem i madh për ngecjen e punëve të ndryshme në këto biznese,
mungesa e projekteve për trajnimin e stafit për këto biznesetë cilat janë promotor i zhvillimit
ekonomik. Pengesë tjetër e bizneseve në vendin tonë është edhe mungesa e lëvizjes së lirë në
shtetet evropiane, me qëllim që tu mundësohet vizita e bizneseve të natyrave të njejta, të
shkëmbejn provojën, dijen, dhe sfidat të cilat tashmë ato i kanë kaluar. Me zgjidhjen e këtyre
problemeve në hapa sa më të shpejt me ndihmën e shtetit dhe konkurencës lojale edhe biznesi
i vogël dhe i mesëm në Kosovë do të bëhet një faktor zhvillimor në vend, ballkan dhe në
Evropë. Ka shumë rekomandime të cilat do të ndikonin sadopak në rrjedhat e zhvillimit të
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bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë edhe pse ka gjëra pozitive të cilat nuk mund të i
anashkalojmë por ka edhe shumë gjëra, dhe punë të tjera të cilat duhet të bëhen me qëllim të
përmirësimit të kësaj gjendje në një gjendje shumë më të mirë karshi vendve të tjera të
zhvilluara.
Një prej rekomandimeve më të mira do të ishte tërheqja e menaxherëve të suksesshëm,
përmirësimi i kualitetit të punës, ngritja e cilësisë, trajtimi adekuat me të punësuarit dhe
pagimi i tatimeve dhe i trustit të tyre pensional, nënshkrimi i kontratave me rregullat në fuqi
në Republikën e Kosovës dhe zbatimi i tyre në praktikë dhe jo mbetja vetëm në leter.
Qëllimi kryesorë i secilës ndërrmarrje biznesore pa dyshim se është maksimizimi i fitimit,
por edhe qëllim i menaxherëve është arritja e një performance sa më të lartë. Kjo përformancë
nuk mund të arrihet ndryshe vetëm se me punë grupore, menaxhim efikas, komunikim të
ndërsjellë, me respektim të të drejtave të punëtorëve dhe përkushtim maksimal në secilat
fusha.
Për të krijuar një menaxher të suksesshëm nuk duhet të bazohemi në baza racore, fetare,
gjinore, politike, etnike, por duhet t’i vlerësojmë tiparet pozitive që janë në dobi të biznesit.
Menaxheri duhet të trajnohet sistematikisht për tu përshtatur tregut me një konkurenc të
pamëshirshme, sepse menaxherët të cilët janë vizionar, vigjilent dhe të vendosur mundë ti
përballojnë të gjitha sfidat për të arritur te qëllimi për ku janë nisur.
Rekomandim tjetër shumë me rëndesi jetike është edhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të
mesme nga ana e shtetit në mënyr më të fuqishme duke e parë si një armë të fortë të zhvillimit
ekonomik, duke e ditur se kjo ndikon në rritjen direkte të buxhetit të shtetit, rritjen e
punësimit, dhe përmirësimine infrastrukturës në zonat malore, e rurale që padyshim do të
ndikonte edhe në popullimin e njerëzve dhe krijimin e bizneseve blegtorale e bujqësore, sepse
siq po shihet është bërë nje fenomen tejet shqetësues lëvizja dhe mbipopullimi i popullsisë
në qytete duke i braktisur fshatrat.
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8. PYETËSOR

Kolegji UBT
Drejtimi: Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
Ky pyetësor është pjesë e temës sime të diplomës për marrjen e titullit Bachelor në Banka,
Financa dhe Kontabilitet, në Kolegjin “UBT”. Studimi ka të bëjë me rolin e menaxhimit ne
zhvillimin e bizneseve te vogla dhe të mesme ne Republikën e Kosovës.
Këtë pyetësor e kemi zhvilluar me “Metal Kosova”, “Orchide”, “Feri Group”, “Aldex
Qeramika”, “Herta Center”, “Edona Center”, “Fluidi”, “Giza Center”, “Aztech”dhe “Day to
day”
PYETËSORI

1. A jeni të knaqur me numrin e vizitorëve?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

2. A i plotësoni kerkesat e klientëve potencial?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

3. A mendoni se janë çmimet e larta në krahasim me standartin jetësor në Kosovë?
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a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

4. A ju ofrohen kushte të mira punëtorëve në krahasim me kontributin që japin ata në
punë?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

5. A i’u ofrohet ndonjë lloj ndihme nga shteti?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

6. A jeni tatimpagues i rregullt ndaj shtetit?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

7. A mendoni se ka ndikim të madh menaxhimi në biznesin tuaj?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo
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8. A mendoni se duhet të rrisni investimet për zgjerimin e biznesit tuaj?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

9. A mendoni se biznesi juaj është sektor shumë me rëndësi në zhvillimin e ekonomisë?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo

10. A mendoni se në të ardhmën duhet të investohet në resurse humane për të ndikuar
në kualitetin e shërbimeve në biznesintuaj?
a.Po
b.Mesatarisht
c.Jo
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Faliminderit për kohën dhe ndihmën tuaj.
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